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ABSTRAKT
Institucionet Financiare Ndërkombëtare (IFN tani e tutje) janë institucionet financiare të cilat
janë themeluar nga më shumë se një shtet prandaj janë edhe subjekte të ligjit ndërkombëtar.
Udhëheqësit ose Askionarët e tyre janë në përgjithë si qeveritë e shteteve përkatë se gjithashtu
edhe institucionet ndërkombëtare si dhe organizatat tjera që ndonjëhere figurojnë si aksionarë.
Shumica e këtyre IFN janë krijuar nga shumë shtete megjithëse jane krijuar edhe prej dy shteteve
dhe quhen si institucione bilaterale. Shumica e këtyre janë bankat zhvillimore multiraterale. Roli
kryesor i këtyre institucioneve është përgjegjësia ndaj nevojave të shteteve në zhvillim si dhe të
siguroj rritjen e mundësive që ata e promovojnë të mbërrijnë deri te njerëzit më të varfër të
botës. IFN janë burimet kryesore të mbështetjes financiare dhe teknike për shtetet në zhvillim.
Megjithatë politikat e këtyre institucioneve janë të përcaktuar kryesisht nga aksionarët kryesorvendet e pasura që ofrojnë shumicën e kapitalit të tyre dhe jo nga huamarrësit. IFN luan një rol
të rëndësishëm në mbështetjen e zvogëlimit të rreziqeve të fatkeqësive për të arritur zhvillim të
qëndrueshëm si dhe zvogëlimin e varfërisë. IFN kanë ndikim të gjërë në zhvillimin e disa
sektorëve kyçe të cilat konsiderohen si shtyllë kryesore të zhvillimit ekonimik të shteteve. Fusha
e zhvillimit ekonomik përfshin procesin dhe politikat me të cilat shteti përmirëson ekonominë,
politikat dhe mirëqenien sociale të populatës së vet. Në këtë temë do të shqyrtoj disa nga IFN si
dhe rezultatet e tyre në aspektin ekonomik.

Fjalët kyçe: IFN, roli, GDP, ndikimi dhe zhvillimi ekonomik.
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FJALORI I TERMAVE
IFN – Institucionet Financiare Ndërkombëtare
BB – Banka Botërore
IDA – Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim
IFC – Korporata Ndërkombëtare Financiare
MIGA – Agjencia për Garantimin Shumëpalëshe
ICSID – Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve
FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar
BAZH – Banka Aziatike e Zhvillimit
GDP – Gros Domestic Product
IHD – Investimet e Huaja të Drejtëpërdrejta
SHBA – Shtete e Bashkuara të Amerikës
BRSS – Ish Shtetet e Bashkimit Sovjetik
UNDP – Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara
EJL6 – Ekonomia e Evropës Juglindore
NATO – Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior
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1 HYRJE
Zhvillimi ekonomik është krijuar pasluftës në periudhën e rindërtimit të iniciuar nga Shtetet e
Bashkuara. Më 1949, gjatë fjalimit inagurues Presidenti Hari Truman ka identifikuar zhvillimin
e rajoneve të pazhvilluara si prioritet për perëndimin: “Më shumë se gjysma e popullatës së
botes janë dukë jetuar në kushte të mjerimit. Ushqimi i tyre është i pamjaftueshëm, ata janë
viktimë e sëmundjeve. Varfëria e tyre është një handikep dhe një kërcënim për të dy ata dhe për
rajone më të begatshme. Për herë të parë në histori njerëzimi posedon njohuri dhe aftësi për të
lehtësuar vuajtjet e këtyre njerëzve…Unë besoj që ne duhemi të vejmë në dispozicion njerëzve
paqedashës përfitimet në depot tona të njohurive teknike në mënyrë që të ndihmojmë atyre
të realizojnë aspiratat e tyre për një jetë më të mire.… Ajo që ne e parashikojmë është
programi i zhvillimit i bazuar në koncepte të trajtimit të drejtë demokratik…Prodhimi më i
madh është qelësi për prosperitet dhe paqe. Dhe çelësi për prodhim më të madh është aplikacion
më i gjerë dhe i fuqishëm i njohurive të shkencës moderne dhe teknike.”1
Që nga viti 1945 ka pasur disa periudha kryesore të teorisë së zhvillimit. Nga vitet 1940 deri më
1960 shteti ka luajtur një rol të madh në promovimin e industrializimit në vendet në zhvillim,
duke ndjekur idenë e teorisë së modernizimit. Kjo periudhë u pasua nga një periudhë e shkurtë
e zhvillimit të nevojave themelore duke u përqëndruar në zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe
rishpërndarjen në vitet 1970. Neo-liberalizimi u shfaq në vitet e 1980 duke shtyer axhendën e
tregëtisë së lirë dhe importin zavendësues të industrializimit.
Institucionet Financiare Ndërkombëtare (IFN) përfshijnë Grupin e Bankës Botërore, bankat
zhvillimore regjionale dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Këto insitucione janë burimet më të
mëdha të zhvillimit financiar në botë, zakonisht çdo vjet huazojnë ndërmjet US$30-US$40
biliona vendeve me të ardhura të ulëta dhe mesatare.
IFN-ët, veçanërisht Banka Botërore janë burimet kryesore të njohurive zhvillimore, publikimin e
hulumtimeve e cila strukturon debate për çështjet e zhvillimit. Institucionet e tjera të donatorëve
shpesh marrin udhëheqjen e tyre nga Banka Botërore në këtë mënyrë duke plotësuar ndikimin
e këtyre institucioneve në çasjen e huadhënjes dhe të vendimeve.

1

Presidenti i SHBA Harry Truman, 1949, Fjalimi inagurues
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Huadhënjet e IFN-ve për të financuar projektet investuese dhe reformat e politikave në vendet në
zhvillim kanë për qëllim për të zbutur varfërinë dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik.
Përfundimisht, si institucione të financuara publikisht IFN-ët duhet të mbajnë përgjegjësi për
pasojat e fondeve te tyre të huadhënjes për vendet në zhvillim.
Edhe pse mandatet e shumicës së IFN-ve janë të fokusuar në zbutjen e varfërisë, këto
institucione shpesh japin mbështetje financiare për projektet që kanë ndikime të rëndësishme
sociale dhe mjedisore. Projektet e financuara nga Banka mund të përfshijnë shpenzime të mëdha
sociale dhe mjedisore, të tilla si zhvendosja e komuniteteve vendore, kërcënimet për njerëzit
vendas, dhe shkatërrimin ose degradimin e mjedisit. Në përgjigje të shoqërisë civile dhe presionit
të donatorit të vendit, këto banka përfundimisht kanë themeluar një seri të politikave dhe
procedurave të cilat kanë për qëllim për të mënjanuar disa nga rreziqet mjedisore dhe sociale.
60 vjet më parë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë themeluar në Bretton
Woods, dhe bankat rajonale të zhvillimit në dekadat e mëvonshme, ekonomia botërore ka pësuar
transformim në disa aspekte të rëndësishme. Dy transformimet fundamentale kanë ndodhur në
rolin e institucioneve financiare ndërkombëtare; të cilat të dyja janë të një rëndësie të lartë për
arkitekturën globale financiare. Këto ndryshime janë: Së pari, globalizimi ka përparuar shumë
gjatë çerek shekullit të mëparshëm. Kjo nënkupton se tregtia e jashtme dhe kapitalit privat tani
luajnë një rol shumë më të madh në zhvillimin ekonomik se kurrë më parë. Së dyti, performanca
e dobët e modeleve statistikore të zhvillimit - shumë të kërkuara në të kaluarën, çoi në një
rishqyrtim të rolit të shtetit, nga ana e së cilës e motivoi një zhvendosje të fortë drejt qasjeve
private dhe në bazë të tregut. Si rezultat i këtyre transformimeve, sektori privat dhe financat
ndërkombëtare private janë bërë agjentët kryesor të zhvillimit ekonomik.
Nga ana tjetër, fundi i sistemit të Betton Woods-it lëshoi dy dekada të globalizimit financiar, të
nxitura nga jo rregullimi dhe jo vetem në tregjet monetare por gjithashtu të rregullave për banka
dhe investime. Kjo ka drejtuar në rritjen e flukseve të parave private në vendet e pasuar dhe të
varfëra, të cilët ndihmuan në nxitjen e zhvillimit por gjithashtu krijuan paqëndrueshmëri më të
madhe. Ndryshimi i shpejtë i këtyre flukseve të sektorit privat kur monedhat ishin kërcënuar me
zhvlerësim ishte shkaku kryesor i krizës financiare aziatike në vitin 1997-98, e cila u përhap në
Rusi dhe përfundimisht në Argjentinë.
4

Burimet e FMN-ës vërtetuan të pamjaftueshme kompenzimin për të drejtuar me monedhat e tyre,
dhe mjetet rregulluese u vërtetuan të bezdizshme, me rënie të ashpra në GDP. Që nga atëherë,
shumë vende aziatike, duke përfshirë Kinën, kanë grumbulluar rezerva të mëdha monetare për të
mbrojtur veten kundër krizave të ardhshme, dhe duke shmangur nevojën për të thirrur FMN.
Kriza financiare botërore e fundit, e cila ka goditur rëndë vendet më të pasura, ka përtërirë
thirrjet për një kornizë të re globale të sistemit financiar. Por këtë herë detyra do të jetë shumë
më komplekse, me përhapjen e instrumenteve financiare dhe faktin që nuk ka më një vend që
dominon ekonominë botërore në mënyrën që Shtetet e Bashkuara kanë bërë pas Luftës së Dytë
Botërore. Dhe sot shtysa politike për bashkëpunim është më pak bindëse se sa që ishte në vitin
1944, pas një dekade të luftës dhe depresionit. Çdo marrëveshje e re do të duhet të njoh fuqinë e
ekonomive në rritje, të tilla si Kina dhe India, dhe formimin e ri të institucioneve të krijuara më
shumë se gjysmë shekulli më parë. Ndryshime të tilla nuk kanë gjasa të jenë të shpejtë apo të
lehtë.
Sfidat globale/globalizimi të identifikuara si në vijim: ndryshimi i klimës, varfëria ekstreme dhe
pabarazia, kriza fianciare dhe ekonomike, kriza e ushqimit, mungesa e ujit, sigurimi i energjisë,
shpërngulja, rritja e popullsisë

dhe zhvendosja demografike, urbanizimi dhe pandemitë

shëndetësore dhe sëmundjet infektive do të ndikojnë në IFI duke dhënë formë jo vëtëm
kontributin e transferit financiar gjithashtu duke dhënë

formë

axhendës së

zhvillimit

ndërkombëtar.
Kjo temë do të shqyrtojë literaturën e IFIs, evaluimin e tyre dhe ndikimin në zhvillimin
ekonomik.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Sistemi i Bretton Woods-it e administrimit monetar ka themeluar rregullat për marrëdhëniet
tregtare dhe financiare midis shteteve të mëdha industriale të botës në mesin e shekullit të 20-të.
Sistemi i Bretton Woods-t ishte shembulli i parë i një rendi plotësisht të negociuar monetare
caktuar të rregullojë marrëdhëniet monetare midis popujve-shteteve të pavarura.
Duke u përagtitur për të rindërtuar sistemin ekonomik ndërkombëtar, derisa Lufta e Dytë
Botërore ishte ende ndezur, 730 delegatë nga të gjitha 44 shtetet aleate u mblodhën në Mount
Washington Hotel në Bretton Woods, New Hampshire, Shtetet e Bashkuara, për Konferencën
Financiare dhe Monatare të Kombeve të Bashkuara, e njohur gjithashtu edhe si Konferenca e
Bretton Woods. Delegatët kanë diskutuar gjatë 1-22 korrik të vitit 1944, dhe nënshkruan
Marrëveshjen në ditën e saj të fundit.
Duke vendosur sistemin e rregullave, institucioneve dhe procedurave për të rregulluar sistemin
monetar ndërkombëtar, planifikuesit në

Bretton Woods kanë

themeluar Fondin Monetar

Ndërkombëtar (IMF) dhe Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), e cila sot
është pjesë e Grupit të Bankës Botërore. Këto organizata u bënë operacional në 1945 pas një
numri të mjaftueshëm të shteteve te cilët kishin ratifikuar marrëveshjen.
Karakteristika kryesore e sistemit Bretton Woods ishin një detyrim për çdo vend të miratojnë një
politikë monetare që e mbron kursin e këmbimit duke e lidhur monedhën e tyre për dollarin
amerikan dhe aftësia e FMN-ës për të kapërcyer pabarazitë të përkohshme të pagesave.
Gjithashtu, ka pasur një nevojë për të adresuar mungesën e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të
tjera si edhe për të parandaluar zhvlerësimin konkurrues të valutave.
Më 15 gusht të vitit 1971, Shtetet e Bashkuara në mënyrë të njëanshme kanë ndërprerë
këmbyeshmërinë e dollarit amerikan në ari. Kjo e ka sjellur sistemin e Bretton Woods-it në një
fund dhe dollari u bë monedhë prej letre. Ky veprim referohet si shoku i Niksonit, e cila e krijoi
situatën në të cilën dollari i Shteteve e Bashkuara u bë monedhë rezervë e përdorur nga shume
shtete. Në të njëjtën kohë shumë monedha fikse si për shembull sterlina, gjithashtu u bë
qarkullim i lirë.
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Ndarja e Bretton Woods-it i kishte dy pasoja. Nga njëra anë, i udhëzoi vendet Evropiane që të
fillojnë seriozisht të konsiderojnë bashkë punimin më të afërt monetar, e cila në fund i
udhëzoi në krijimin e euros në vitin 1999. Si edhe i udhëzoi krijimin e G7, grupi joformal i
ekonomive udhëheqëse botërore, e cila e ndihmoi për të kordinuar rregullat monetare në Plaza
and Louvre Accords në vitin 1980.
Që nga fillimi në vitin 1944, Banka Botërore është zgjeruar nga një institucion i vetëm në një
grup të lidhur ngushtë prej pesë institucioneve të zhvillimit. Misioni i Bankës Botërore zhvilluar
nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) si ndihmës të rindërtimit dhe
zhvillimit të pasluftës në mandatin e sotëm të zbujtes së varfërisë në mbarë botën në kordinim të
ngushtë me anëtarin, Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim, dhe anëtarët e tjerë të Grupit të
Bankës Botërore, Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC), Agjencia për Garantimin
Shumëpalëshe (MIGA), dhe Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të
Investimeve (ICSID).
Dikur BB-ja kishte staf të njëjtë të inxhinjerëve dhe analistëve financiare, me qendër vetëm në
Uashington D.C. Sot, BB-ja ka një

staf shumë-diciplinor dhe ndryshëm që

përfshin

ekonomistët, ekspertët e politikës publike, ekspertë të sektorit dhe shkencëtarët social, dhe tani
më shumë se një e treta e stafit janë të vendosur në zyret e vendeve.
Rindërtimi mbetet si një pjesë e rëndësishme e punës së BB-s. Megjithatë, në Bankën e sotme
Botërore ulja e varfërisë nëpërmjet një globalizmi gjithë përfshirës dhe të qëndrueshëm mbetet
qëllimi kryesor i punës së BB-s.
Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) ka për qëllim uljen e varfërisë nëpër
vende me të

ardhura mesatare dhe vendet më

të

varfëra duke promovuar zhvillimin e

qendrueshëm përmes huave, garancive, produkteve te administrimit te rrezikut dhe shë rbimet
analiztike dhe këshilluese. IBRD është e strukturuar si koperative që është në pronësi dhe
operohet për fitimet e 188 shteteve anëtare të saj.
IBRD i ngrit shumicën e fondeteve të saj në tregjet financiare botërore dhe është bërë një nga
huamarrësit e përforcëruar që nga lëshimi i parë i bondeve të saj në vitin 1947. Të ardhurat të
cilat IBRD ka gjeneruar gjatë këtyre viteve e ka lejuar atë të financoj aktivitetet zhvillimore
7

dhe të siguroj fuqizimin financiar të saj e cila e mundëson atë për të marr hua me kosto të ulët
dhe të ofrojë klienteve kushte të mira të huamarrjes.
Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), është pjesë e Bankës Botërore, që ndihmon vendet
më të varfëra të botës. Themeluar në vitin 1960, IDA ka për qëllim të reduktojë varfërinë duke
siguruar kredi (të quajtur "kreditë ") dhe granteve për programet që nxisin rritjen ekonomike,
reduktimin e pabarazive, dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve.
IDA është një nga burimet më të mëdha të asistencës për 82 vendet më të varfëra të botës, 40
prej të cilave janë në Afrikë. Ajo është burimi i vetëm më i madh i fondeve të donatorëve për
shërbimet sociale themelore në këto vende. Operacionet e financuara nga IDA bëjnë ndryshime
pozitive për 2.5 miliardë njerëz, shumica e të cilëve mbijetojnë me më pak se 2 dollarë në ditë.
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN-ja) ka luajtur një rol në formësimin e ekonomisë globale që
nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. FMN-ja është e ngarkuar me mbikqyrjen e sistemit monetar
ndërkombëtar për të siguruar stabilitetin e kursit të këmbimit dhe për të inkurajuar anëtarët për të
eliminuar kufizimet e shkëmbimit që pengojnë tregtinë.
Mbasi sistemi i normave fikse të këmbimit bie në vitin 1971, vendet janë të lirë të zgjedhin
marrëveshje të tyre të këmbimit. Goditjet e naftës që ndodhë n në vitet 1973-74 dhe 1979, FMN
ndërhyn për të ndihmuar vendet të merren me pasojat. Goditjet e naftës çuan në një krizë të
borxhit ndërkombëtar, dhe FMN-ja ndihmon në kordinimin e reagimit global. FMN-ja luan një
rol kryesor për të ndihmuar vendet e ish-bllokut sovjetik tranzicionin nga planifikimi qendror në
ekonomitë e shtyrë nga tregu.
Implikimet e rritjes së vazhdueshme të ardhurave të kapitalit për politikën ekonomike dhe
stabilitetit të sistemit ndërkombëtar financiar ende nuk janë krejtësisht të qarta. Kriza e tanishme
e kredive dhe goditjet si çmimi i ushqimit dhe i naftës janë shenja të qarta se sfidat e reja për
FMN-në janë duke pritur vetëm rreth qoshes.
Misioni themelor i FMN-së është për të ndihmuar dhe siguruar stabilitetin në sistemin
ndërkombëtar. FMN-ja e bën këtë në tri mënyra: ndjekjen e ekonomisë globale dhe ekonomitë e
vendeve anëtare; duke dhënë kredi për vendet me bilanc të vështirë të pagesave; dhe duke i
dhënë ndihmë praktike për anëtarët.
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Banka Aziatike e Zhvillimit (BAZH) është themeluar në mes të përpjekjeve të rehabilitimit dhe
rindërtimit të pasluftës në fillim të viteve 1960. Vizioni i saj ishte që të jetë një institucion
financiar me karakter aziatik dhe të nxit rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin në rajon. Rezoluta
është miratuar në Konferencën e parë ministrore për Bashkëpunimin Ekonomik të Azisë e
mbajtur nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe Lindjen e Largët në
vitin 1963 dhe kanë vendosur që këtë vizion të bëjnë realitet.
Manila kqyeqyteti i Filipinëve ishte zgjedhur për të drejtuar programin e institucionit të ri
Bankën Aziatike të Zhvillimit, e cila u hap më 19 dhjetor, 1966 së bashku me 31 anëtarë të
cilët u bënë së bashku për të shërbyer në regjionin me mbizotërim bujqësor. Në pjesën tjetër të
viteve 1960 ABD asistencës e saj e kishte përqëndruar në produktete e ushqimit dhe zhvillimin
rural. Veprimet e saj kanë përfshi asistencën e parë teknike të BAZH-it, kreditë, duke përfshirë
kushtet e para lehtësuese në vitin 1969 dhe çështjen e bondeve në Gjermani.
Asistenca e BAZH-it është zgjeruar në vitet 1970 në edukim dhe shëndetësi dhe pastaj në
infrastrukturë dhe industri. Në pjesën e fundit të dekadës shfaqja graduale e ekonomise aziatike
ka nxitur kërkesën për një infrastrukturë më të mirë për të mbështetur rritjen ekonomike. BAZH
është fokusuar në përmirësimin e rrugëve dhe sigurimin e energjisë elektrike.
Meqenëse ekonomia e regjionit filloi të zhvillohet u bë më e qartë se sektori privat ishte një aleat
i rëndësishëm në rritjen e zhvillimit. Kështu BAZH-i në vitet 1980 bëri investimin e parë të
kapitalit të saj direkt dhe filloi të përdor të dhënat e saj për të mobilizuar burimet shtesë për
zhvillimin nga sektori privat. Në shekullin e ri përqëndrimi i saj ishte për të ndihmuar anëtarët e
saj për të arritur Qëllimet e Zhvillimit të Mijëvjeqarit dhe për të bërë zhvillimin më të
efektshëm që ishte miratuar Brenda BAZH-it.
Lufta e Ftohtë ishte një luftë gjeopolitike, ideologjike dhe ekonomike në mes të dy superfuqive
botërore, SHBA dhe BRSS, që filloi në vitin 1947 në fund të Luftës së Dytë Botërore dhe zgjati
deri te shpërbërja e Bashkimit Sovjetik më 26 dhjetor, 1991. Pas përfundimit të luftës së ftohtë
shtetet e evropës lindore gjithashtu të njohur si shtetet me ekonomi në tranzicion (Shqipëria,
Mali i zi, Maqedonia, Bosnja dhe Herzegovina, Serbia, Bulgaria Kroacia, Azerbejgjani,
Armenia, Cekosllovakia, Moldova, Ukraina, etj) që ishin më parë shtete socialiste kanë filluar
të anëtarësohen në Institucionet Financiare Ndërkombëtare.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Disa shtete në botë kanë pasur konflikte dhe lufta dhe sot e kesaj dite vazhdojnë të kenë
probleme të shumta duke luftuar varfërinë, përmirësmin e ekonomisë dhe sektororëve të
ndryshëm siç janë: arsimit, transportit, shëndetësisë etj. IFN në këto shtete luajnë një rol të
rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, rritjen e GDP, përfshierjen e procesit dhe politikave me të
cilat shteti përmirëson ekonominë, politikat dhe mirëqenien sociale të populatës së vet.
Gjithashtu, IFN mbështesin zvogëlimin e rreziqeve të fatkeqësive për të arritur zhvillim të
qëndrueshëm si dhe zvogëlimin e varfërisë. IFN kanë ndikim të gjërë në zhvillimin e disa
sektorëve kyçe të cilat konsiderohen si shtyllë kryesore të zhvillimit ekonomik të shteteve. Edhe
popullata e Kosovë në vitin 1999 pas luftës është ballafaquar me probleme të shumta, me
strehimin sepse gjate luftës ishin shkatëruar shumë shtëpi dhe shumica e familjeve kishim
mbetur nëpër tenda. Si shtet i ri Kosova duhej të niste nga fillimi që të zhvilloj ekonominë,
ndërtimin e shtëpive, përmirësimin e sektorëve të shëndetësisë, arsimit, transportit etj, dhe të
luftojë varfërinë duke munduar të krijojë vende për punësim dhe një të ardhme të mirë me
perspektivë për rininë. Por me ndërhyrjen e NATO-s dhe IFN-ve gjendja në Kosovë është
përmirësuar shumë sepse këto institucione kan pasur ndikim në zhvillmin e saj. Anëtarësimi i
Kosovës në vitin 2009 në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndëkombëtar do të krijoj siguri
ekonomike, do ta rrisë imazhin e saj në tregjet financiare dhe pritet që shumë investorë të huaj të
futen në tregun e Kosovës me një besim shumë më të madh.
3.1 Zhvillimi ekonomik
Rritja ekonomike në përgjithësi është një koncept, ndërsa zhvillimi ekonomik është një koncept
më kompleks të cilësisë. Duke folur nga një kuptim të gjerë, duke përfshirë jo vetëm rritjen
ekonomike, zhvillimin ekonomik, por edhe cilësinë e jetës së qytetarëve, dhe të gjithë strukturën
sociale dhe ekonomike dhe në strukturën institucionale të përparimit të përgjithshëm. Me pak
fjalë, zhvillimi ekonomik është një pasqyrim i një niveli të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik
dhe social të konceptit të integruar.
Koncepti i vërtetë i zhvillimit është i bazuar në faktin se mjedisi ekonomik, social, politik dhe
fizik, si një kombinim karakterizon strukturën e ekonomisë dhe gjithë sistemin shoqëror, si dhe
aftësitë e njerëzve dhe aspiratat e tyre për jetë më të mirë. Raporti i Zhvillimit Njerëzor i UNDP
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2002 deklaroi se "politikat janë aq të rëndësishme drejt suksesit të zhvillimit siç është
ekonomia". Por koncepti i zhvillimit shkon edhe përtej ekonomisë dhe politikës. Ndërsa Tienny
dhe Smith (2003) kanë shprehur atë: "Çdo analizë realiste e problemeve të zhvillimit bën të
nevojshme plotësimin rigoroz të variablave ekonomikë të tilla si të ardhurat, çmimet, dhe
normat e bazuara në kursime, në mënyrë të barabartë me faktorët relevantë institucional joekonomik, duke përfshirë natyrën e marrëveshjeve të zotërimit të tokës; Ndikimi i shtresave
sociale dhe të nivelit; Struktura e kredisë, arsimit dhe sistemeve shëndetësore; organizimi dhe
motivimi i burokracive qeveritare; makineria e administratës publike; natyra e qëndrimeve të kë
rkuara ndaj punës, kohës së lirë dhe vetë-përmirësimit; dhe vlerat, rolet, dhe qëndrimet e elitave
politike dhe ekonomike".
Banka Botërore në Raportin e Zhvillimit Botëror të tij në vitin 1991 ka thënë se sfida e zhvillimit
është të përmirësojë cilësinë e jetës. Sidomos në shtetet më të varfëra të botës, cilësia më e mire e
jetës në përgjithësi thirret për të ardhura të larta por përfshin më shumë. Ajo përfshin si qëllimin
e vet për arsimim më të mirë, standardin e lartë të shëndetit dhe të ushqyerit, më pak varfëri,
ambient të pastërt, më shumë mundësi të barabarta, liri më të madhe individuale dhe një jetë
të pasur kulturore. Zhvillimi në këtë mënyrë duhet të konceptohet si një process shumë
dimensional duke përfshirë ndryshimet e mëdha në strukturat sociale, qëndrimet e kërkuara dhe
institucionet nacionale, si edhe përshpejtimin e rritjes ekonomike, uljen e pabarazisë dhe
çrrenjosjen e varfërisë.
Teoritë e zhvillimit të ditëve moderne rrotullohen ndërmjet pyetjeve se për çka variablat dhe
inputet lidhen ose çka ndikojnë më shumë në rritjen ekonomike: arsimi fillor, i mesëm dhe i
lartë, stabiliteti politik qeveritar, tarifat dhe subvencionet, sistemi i drejtë

gjygjësor,

infrastruktura e disponueshme, kujdesi shëndetsor në dispozicion, kujdesi për gratë shtatzëna
dhe uju i pastë r, lehtësimi i hyrjes dhe daljes në treg, shpërndarja e barabartë e të ardhurave (si
për shembull, siç tregohet nga koegicienti i Gjinit), dhe si të këshillohen qeveritë për politikat
makroekonomkike, e cila përfshin të gjitha politikat qe ndikojnë në ekonomi. Për shembull,
arsimimi i mundëson shtetet për t’u përshtatur me teknoligjinë më të fundit dhe krijon ambient
për inovacione të reja. Sipas Todaro dhe Smith (2003), “Zhvillimi në thelbin e saj duhet të
përfaqësoj gjithë spektrin e ndryshimit nga e cila e gjithë sistemi social që përshtatet me
nevojat themelore të ndryshme dhe dëshirat e individëve dhe grupeve sociale, brenda këtij
sistemi lëvizin më tutje nga kushtet e jetës të perceptuara gjerësisht si moskënaqësi drejt një
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situate ose gjendje të jetës të konsideruar më mirë si materialisht dhe shpirtëror.” Me fjalë të
tjera ata sugjerojnë që zhvillimi është lartësi e qëndrueshme e gjithë shoqerisë dhe sistemit
social drejt një jete më të mirë ose më humane.
Zhvillimi ekonomik siç dallohet nga rritja ekonomike, si pasojë i një vlerësimit të objektivave
të zhvillimit ekonomik që i ka burimet në dispozicion, kompetencat bazë dhe infuzioni i
produktivitetit më të madh, teknologjisë dhe inovacionit, si edhe përmirësimin e kapitalit
njerëzor, burimet dhe casja nëpër tregje të mëdha. Zhvillimi ekonomik shëndron sistemin dual
social tradicional në një kuadër produktiv në të cilën të gjithë kontribuojnë dhe prej së cilës
secili merr përfitimet në përputhje me rrethanat.
Gjithashtu, zhvillimi ekonomik ndodh kur të gjitha segmentet e shoqërisë përfitojnë nga frytet e
rritjes ekonomike nëpërmjet efikasitetit ekonomik dhe barazisë . Efikasiteti ekonomik do të jetë i
pranishëm me eksternalitete minimale negative për shoqërinë, duke përfshirë veprimin, trajtimin,
ndihmën dhe kostot oportune.
3.2 Teoritë e Modernizimit dhe Varësisë
Teoritë e “Modernizimit “ dhe “Varësisë” janë dy shkolla të shquar të mendimeve që kanë
dalë për të shpjeguar origjinën e shtresave shoqërore në vendet e zhvilluara dhe në botën e
tretë /në shtetet në zhvillim. Një diskumit i kësaj natyre na ofron një mundësi për të sjellë në
mënyrë të qartë çështjet themelore që këto teori propozojnë, dhe në të njëjtë n kohë ndihmon
për të

vlerësuar situatën aktuale dhe marrëdhëniet midis vendeve të

zhvilluara dhe të

pazhvilluara më objektivisht dallimin që ekziston ndërmjet këtyrë dy teorive.
Teoria e Modernizimit vë theks të madh në zhvillimin ekonomik, stabilitetin politik dhe
ndryshimet shoqërorë dhe kulturore si bazë themelore të argumentit të vet. Përshkruan se si
shoqëritë dhe popujt zhvillohen duke qenë parahistorik dhe duke u shëndëruar në modern duke
kaluar në për fazat e nevojshme të zhvillimit. Sipas teorisë koncepti i kapetalizimit e mbyll
hendekun duke luajtur një rol të rëndësihëm si një forcë në ngritjen e standardeve të jetesës
së njerëzve në vendet e zhvilluara. Gjithashtu, teoria pë shkruan se vendet perëndimore janë të
zhvilluar mjaft mirë dhe mënyra e tyre e zhvillimit mund të mendohet si shumë e suksesshme,
dhe kështu vendet pazhvilluara nuk kanë alternativë tjetër veç se të kalojnë nëpër këto faza të
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njëjta për të arritur statusin e vendeve të zhvilluara. Në lidhje me këtë ithtarë të kësaj teorie
janë këmbëngulës që është e nevojshme për të zhvilluar bashkëpunimin ndërmjet vendeve të
zhvilluara dhe të pazhvilluara në mënyrë që të lidhet hendeku ndërmjet të fundit dhe të
mëparshëm. Çështja themelore e shprehur nga kjo teori është se aftësitë, njohuria dhe përvoja e
vendeve të zhvilluara duhet të huazohet dhe punësohet duke zhvilluar vendet e botës së tretë
në mënyrë që të arrijnë statusin e zhvillimit të vendeve të zhvilluara.
Është e rëndësishmë të theksohet se teoria e varësisë është zhvilluar të përgjigjet teorisë së
modernizimit si një mënyrë për kritikuar këtë të fundit. Ndryshe nga teoria e modernizimit,
teoria e varësisë vendos përpara argumentin qe vendet perëndimore imponojnë politikat e tyre
dhe rrugullat e tyre vendeve në zhvillim duke i detyruar ata të pranojnë standarded dhe normat
perëndimore. Prandaj, pazhvillimi ekziston si rezultat i periudhës së zgjeruar të kolonializmit, e
cila ka qenë e karakterizuar me përdorimin e të dy burimeve njerëzore dhe materiale. Në këtë
mënyrë varfëria fillon për shkak të vendosjes së strukturave të kufizuara për vendet në
zhvillim nga pushteti i tyre i kolonializimit. Teoria më tutje nënvizon faktin që marrëdhëniet
ndërmjet vendeve në zhvillim dhe zhvilluara janë të bazuar jo në rritjen e bashkëpunimit
ndërmjet tyre por më tëpër në varësinë e vendeve në zhvillim në ato të zhvulluara. Prandaj
kolonializimi ka luajtur rol të rëndësishëm në shtresën socio-ekonomike të shoqërive. Ambienti i
krijuar nga fuqitë koloniale detyruan vendet në zhvillim të lëvizin më rëndë drejt vendeve të
zhvilluara në terma të aftësive, njohurisë dhe përvojë s në mënyrë që të arrijnë një status të
zhvilluar. Fjalën “detyrim” përsëri e përshkruan faktin se vendet në zhvillim nuk kanë pasur
alternativë veç se të varen tërësisht nga vendet e zhvilluara për ekzistencën dhe mbijetesën e tyre.

Një shqyrtim kritik i të dy teorive të modernizimit dhe varësisë sygjeron që aty ekziston një
fije e vetme që shkon përmes së cilës në mënyrë të qartë nxjerr ngjashmërinë e të dy teorive,
pavarësisht nga fakti qe ata janë armiqësor në kendvështrimet e tyre. Para se gjithash, të dy
teoritë kanë kushtuar vëmendjen hendekut ekzistues ndërmjet vendeve të zhvilluara dhe në
zhvillim, duke shfaqur vendet e zhvilluara si liderë botërorë për shkak të nivelit të lartë të
zhvillimit të tyre në lidhje më jetën ekonomike , politike, sociale dhe kulturore. Gjithashtu, të
dy teoritë janë etnocentrize për shkak të faktit që ata nuk pranuan mundësinë e zhvillimit
alternative të vendeve në zhvillim, por në vend të kësaj ata janë këmbngulës që vendet e
zhvulluara shërbejnë si model që duhet të rivalizohen nga vendet në zhvillim, në qoftë se ata e
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pëlqejnë apo nuk e pëlqejnë dhe në të njëjtën kohë ata nuk arritën të njohin mënyrat e
alternativave të zhvillimit të vendeve të botës në zhvillim.
Vlen të përmendet se të dy teoritë pranojnë faktin se ka një dallim të qartë ndërmjet vendeve
të zhvilluara dhe në zhvillim për shkak të marëdhënieve pronar-shërbues që kanë ekzistuar
ndërmjet fuqive kolonialiste dhe të kolonializuarit. Sidoqoftë, që të dy shkollat kanë mbetur
antagonist në perspektivat e tyre, dhe për këtë arsye nuk ka pasur konsensus në teoritë e
zhvillimit. Ato janë teori të ndara qe kanë pikë të konsiderueshme të nisjes dhe me pika të
kufizuara të konvergjencës.
Teoritë janë të pozicionuar mirë një pas një ku ngjarjet e shpalosura pasuan njëra-tjetrën pas
luftës së dytë botërore, dhe vënë theksin në kohë si një faktor shumë i rëndësishëm në procesin e
zhvillimit. Për shembull, edhe pas luftës së dytë botërore Institucionet e Bretton Wood-sit të tilla
si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Kombet të Bashkuara, dhe Organizata
Botërore të Tregtisë ishin themeluar për të monitoruar dhe të rregulluar veprimet financiare,
ekonomike dhe politike të botës. Është e rëndësishme të theksohet se në të gjitha këto
marrëveshje, ka pasur përfaqësime të pakicave nga vendet në zhvillim të cilë t përshkruan të
pabarabartë përgjigjën për çështjeve jetike, dhe të karakterizuar me kushtëzime të ashpra dhe të
pafavorshme.
Megjithatë, këto institucione vazhdojnë të luajnë rol të rëndësishëm në formësimin e strukturave
ekonomike, financiare, dhe politike të botës të cilët kanë prejardhje nga të dy teoritë e zhvillimit
të modernizimit dhe varshmërisë. Duke marr në konsideratë rolin e rëndësishëm që luan Banka
Botërore duke financuar që të dy projektet e zhvillimit afatshkurtër dhe afatgjatë, veçanërisht në
vendet në zhvillim, dispozitën e fondeve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për të mbështetur
dokumentet e strategjisë së uljes së varfërisë dhe Programet e strukturave të përshtatshme,
rolin e Kombeve të Bashkuara në Parandalimin e Konfliktit, paqeruajtes, paqes, dhe në ndihmën
humanitare, dhe rolin e Organizatë s Botërore të Tregtisë si rregullues i tregtisë ndërkombëtare
dhe stabilizimin çmimeve të mallrave botërore, me maturi duhet të mendojmë që këto teori nga
të cilat këto struktura janë zhvilluar ende sot janë të lidhura në të gjitha sferat e jetës dhe dhe
kështu mbesin si shtylla kurrizore e zhvillimit.
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3.3 Zhvillimet ekonomike në Evropën Juglindore
Ekonomia e Evropës Juglindore (EJL6)2 u rimëkëmb nga recesioni i vitit 2012, duke u rritur
mesatarisht me 2 përqind në vitin 2013. Secili nga gjashtë shtetet e EJL6-ës ka shënuar nivele
pozitive rritje në vitin 2013, me rritje në nivelin 3 përqind ose më lart në Kosovë, IRJ të
Maqedonisë dhe Mal të Zi.
Tabela 1. Rritja Reale e BPV-së në përqindje

Kërkesa e jashtme për eksportet e shteteve të EJL6-ës, veçanërisht nga shtetet e Bashkimit
Evropian (BE) ka qenë shtytësi kryesor i rimëkëmbjes. Eksportet e EJL6-ës janë shtrirë në
nivelin afër 17 përqind në vitin 2013, të kryesuara nga eksportet serbe të cilat u rritën në 25.6
përqind. Nga ana tjetër, kërkesa e brendshme e rajonit u kontraktua në një ritëm prej 1.4 përqind

2

EJL6-a përfshin këto shtete: Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Ish Republikën Jugosllave të
Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë.

15

në vitin 2013. Me pak vende të reja pune dhe me besim të kufizuar në ekonomi, të ardhurat e
familjeve dhe fitimet e kompanive e kanë pasur të pamundur të rrisin konsumin e brendshëm ose
investimet në shtetet e EJL6-ës. Kërkesa e brendshme është shtypur më tej nga ulja e
remitancave në EJL6 në vitin 2013, duke reflektuar ende një rimëkëmbje ekonomike të plogësht
dhe një papunësi të lartë mbizotëruese në shtetet pritëse (kryesisht në BE).
Nga ana e prodhimit, shtytësit e rritjes në EJL6 kanë qenë të përzier, por një vit i mbarë bujqësor
ka mbështetur aktivitetin ekonomik në të gjitha shtetet. Rritja e prodhimit në Serbi, Shqipëri dhe
Bosnjë Hercegovinë është kryesuar nga industria dhe bujqësia. Në Ish Republikën Jugosllave të
Maqedonisë kjo rritje erdhi si rezultat i ndërtimit. Rritja e Malit të Zi erdhi si rezultat i një
rimëkëmbje me bazë të gjerë.
Investimet e huaja të drejtpërdrejta (IHD) dhe investimet portfolio kanë financuar pjesën më të
madhe të deficiteve të llogarive rrjedhëse me jashtë në EJL6. Investimet e huaja të drejtpërdrejta
neto u rritën në 2.9 përqind të BPV-së. Këto investime u përqendruan kryesisht në prodhim në
Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në infrastrukturë në Kosovë dhe në Shqipëri.

Në përgjithësi shtetet e EJL6-ës kanë sukses të kufizuar për përkthimin e rimëkëmbjes
ekonomike në vende pune. Me rivitalizimin e aktivitetit të kryesuar nga eksportet, nivelet e
punësimit në EJL6 u rritën në vitin 2013 në IRJ të Maqedonisë, Malin e Zi dhe në nivel më të
ulët në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjithsesi, nivelet e punësimit janë ende të ulëta në Serbi dhe në
Shqipëri. Papunësia ka qëndruar në nivele të larta në EJL6, duke shënuar një nivel mesatar prej
24.2 përqind në vitin 2013. Nivelet e larta të papunësisë dhe niveli i lartë i papunësisë kronike
është i pranishëm posaçërisht ndërmjet grupeve të cenueshme, të tillë si të rinjtë dhe personat me
aftësi të ulëta.
Sektori financiar ka qenë përgjithësish i qëndrueshëm, pavarësisht se i brishtë, gjatë vitit 2013.
Megjithëse kushtet e financimit për shtetet e EJL6-ës u përmirësuan në gjysmën e dytë të vitit
2013, mungesa e mbështetjes/mosdisbursimit nga bankat e huaja vijoi. Bankat e shteteve të
EJL6-ës e ruajtën likuiditetin e tyre gjatë vitit 2013 dhe kapitalet e tyre kanë qenë në nivel të
mirë. Gjithsesi, aktualisht ka ende dy sfida të ndërlidhura të cilat kanë nevojë për marrjen e
masave përkatëse: zbutja e kredive të këqija, të cilat ende janë në rritje, dhe rifillimi i rritjes së
kreditimit, në veçanti i kredidhënies për investime për bizneset. Kreditë e këqija janë trefishuar
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gjatë pesë viteve të fundit nga një mesatare prej 5 përqind në një mesatare prej 16 përqind në
fund të vitit 2013, me kredi të këqija mbi mesataren e rajonit në Shqipëri, Malin e Zi dhe Serbi.
Kreditë e këqija në rritje, prezantimi i standardeve më të shtrënguara për dhënien e kredive dhe
përpjekjet e bankave për të pastruar bilancet e tyre dhe për të mbuluar kostot e kanë shtuar
presionin për kredidhënien dhe kanë ngadalësuar rritjen e kreditimit deri në zvarritje në të gjitha
shtete e EJL6-ës në vitin 2013.
Rajoni i Evropës Juglindore parashikohet t’i nënshtrohet një rritje prej 1.9 përqind në vitin 2014
dhe 2.6 përqind në vitin 2015 e nxitur nga kërkesa e jashtme. Rritja pozitive që prej mesit të vitit
2013 dhe kushtet monetare ende të përshtatshme të Eurozonës ka të ngjarë të vijojnë të
ndihmojnë rritjen e eksporteve të shteteve të EJL6-ës, pavarësisht rreziqeve të dukshme të
lidhura me parashikimet e Eurozonës (të lidhura me zbatimin e ngadaltë të reformave, periudhën
e tejzgjatur të inflacionit të ulët, rrezikun e deflacionit). Aktiviteti i përgjithshëm ekonomik i
shteteve të EJL6-ës do të vazhdojë të jetë i dobët, duke reflektuar kërkesën e brendshme të dobët.
Serbia mbetet shteti me ekonominë me rritje më të ngadaltë, ndërsa Kosova shteti me ekonominë
me rritje më të shpejtë. Rritja ekonomike e Shqipërisë parashikohet në 2.1 përqind pasi likuidimi
i planifikuar i pagesave të prapambetura nga qeveria pritet të injektojë likuiditetin aq shumë të
nevojshëm për sektorin privat dhe të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes. Ekonomitë e IRJ të
Maqedonisë, Kosovës, dhe Malit të Zi kanë njohur zhvillime në ndërtim, shërbime dhe turizëm.
Në vitin 2015 Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Kosova dhe Serbia parashikohen të kenë rritje
më të madhe ose të barabartë me rritjen e vitit 2014, në përjashtim të rasteve të materializimit të
rreziqeve.
Nivelet e papunësisë në fund të vitit 2013 ishin ende të larta në nivelin 24.1 përqind. Niveli i
papunësisë së rajonit është goxha më i madh se në vendet e BE11-ës dhe BE15-ës (Figura 5).3
Në të gjitha shtetet përveç Shqipërisë dhe Kosovës4 niveli i papunësisë ka filluar të ulet që pas
kulmit të krizës dhe në disa raste është ulur dhe edhe më poshtë se niveli para krizës (Figura 6).

3

Shtetet e BE11-ës janë: Bullgaria; Kroacia; Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Sllovakia
dhe Sllovenia; Shtetet e BE15-ës janë: Austria; Belgjika; Danimarka; Finlanda; Franca; Gjermania; Greqia; Irlanda; Italia;
Luksemburgu; Holanda; Portugalia; Spanja; Suedia; dhe Mbretëria e Bashkuar.
4
Të dhënat më të fundit të disponueshme për Kosovën i përkasin vitit 2012.
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Figura 1. Të dhënat e shteteve të LFS-së

Figura 2. Shkëputja strukturore në të dhënat për Ish Republiken Jugoslave të Maqedonisë
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Figura 3. BPV-ja Reale: Ndryshimi në përqindje që prej pikut para krizës

Figura 4. Parashikimet e rritjes Reale të BPV-së, 2014
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3.4 Zhvillimet ekonimke globale
Rimëkëmbja e rritjes ekonomike ka qenë në drejtimin e duhur në tremujorin e parë të vitit 2014,
kryesisht për shkak të përmirësimit të ndjeshëm të situatës në shtetet me të ardhura të larta. Në
Shtetet e Bashkuara, pas një ulje të lehtë në dy muajt e parë të vitit, të dhënat tregojnë se
ekonomia po përshpejtohet sërish pas një dimri me ngrica të mëdha. Paralelisht me rritjen më të
madhe të vendeve të reja të punës (me rreth 2.4 milionë vende pune të hapura që prej fillimit të
vitit 2014), rritja e rezervës dhe e çmimeve të shtëpive po nxisin rritjen dhe pasurimin e
familjeve, teksa po forcohet po ashtu besimi i konsumatorit dhe niveli i shpenzimeve. Në
Eurozonë, të dhënat për Indeksin e Menaxherëve të Blerjes për muajin janar dhe shkurt tregojnë
për aktivitete rimëkëmbje në Gjermani, të cilat shtrihen kudo tjetër përveçse në Francë, ku
pavarësisht nga kjo besimi është në rritje. Indeksi i prodhimit në Eurozonë është rritur në mars
shumë afër nivelit të tij më të lartë në thuajse tre vitet e fundit. Por, kapaciteti domethënës i
papërdorur dhe inflacioni konstant i ulët në të gjithë Eurozonën po shkaktojnë shqetësime reale
mbi deflacionin. Në Japoni, rimëkëmbja nga shtysat e brendshme kanë çuar në rritje të produktit
industrial me 12 përqind (3m/3m saar) në shkurt, që përbën dhe rritjen më të fortë që prej
rimëkëmbjes pas tërmetit dhe cunamit të vitit 2011. Rritja e konsumit privat si përgjigje ndaj
rritjes së taksës së konsumit në prill duhet të nxisë rritjen në tremujorin e parë të vitit 2014, por
tërheqja nga rritja e taksave pa përcaktuar stimuj të mëtejshëm fiskalë dhe monetarë ka të ngjarë
të ngadalësojë ritmin e rimëkëmbjes. Në shtetet në zhvillim, rritja e produktit industrial është
dobësuar, pavarësisht nga rritja e eksporteve, duke reflektuar kryesisht dobësi në Brazil, Kinë
dhe Indi. Performanca industriale me mungesë vitaliteti është në kontrast me eksportet nga
shtetet në zhvillim, të tilla si Kina, e cila u rrit në tremujorin e fundit të 2013-ës dhe vijoi me
ritmin vjetor të rritjes prej 8 përqind tre muaj para janarit. Zbutja e prodhimit industrial reflekton
pjesërisht pengesat lidhur me kapacitetin ndërmjet shteteve të mëdha me të ardhura mesatare, por
kohët e vështira financiare, shtrëngimet e politikave monetare dhe çmimet e ulëta të mallrave
kanë kontribuar po ashtu në ngadalësimin e aktiviteteve të brendshme.
Rezerva Federale filloi të prekte programin e Lehtësisë Sasiore në janar, për shkak të
parashikimeve për përmirësim të rritjes në ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Reagimi i
tregjeve financiare ishte fillimisht i dobët, me jildet e Thesarit të Shteteve të Bashkuara në
gjendje të qëndrueshme dhe me vitalitetin e ulët të tregjeve të këmbimit, duke sugjeruar
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reflektimin e konsiderueshëm të ndikimit nga prekja e rezervës. Qetësia u prish në fund të janarit
kur monedha argjentinase, peso, u zhvlerësua menjëherë, shqetësimet për ekonominë kineze u
rritën, ndërkohë që rol luajtën dhe faktorë të tjerë ekonomikë dhe politikë specifikë për vendin.
Prurjet e kapitalit bruto në vendet në zhvillim dhe në rimëkëmbje arritën një rekord të ri të ulët
në shkurt. Tregjet valutore dhe monedhat në disa ekonomi në zhvillim u vunë nën presion,
ndërkohë që disa ekonomi të mëdha me të ardhura mesatare ndërmorën shtrëngime agresive
politikash për të hequr stresin mbi monedhat e tyre dhe mbi inflacionin e brendshëm,
përkatësisht në Argjentinë, Brazil, Indi, Indonezi, Turqi dhe Afrikën e Jugut. Ndërkohë që prurjet
kapitale në ekonomitë në zhvillim dhe në rimëkëmbje e morën veten në mars, ato vijojnë të jenë
të ndjeshme ndaj zhvillimeve globale. Investimet e huaja të drejtpërdrejta (të cilat mbulojnë rreth
60 përqind të prurjeve të përgjithshme) mbeten forma më e konsiderueshme dhe më pak e
prekshme e prurjeve kapitale, duke i stabilizuar prurjet e përgjithshme financiare në vendet në
zhvillim.
Rritja e tensionit në Ukrainë dhe Rusi që prej fundit të shkurtit ka shkaktuar deri tani ndikime
relativisht të kufizuara në tregjet globale financiare, përveçse në tregun e drithërave. Indeksi
VIX, një instrument matës i rrezikut global u rrit me 14 përqind, ndërsa çmimet e arit, një
instrument matës për rrezikun gjeopolitik, u rritën deri me 15 përqind deri në mes të marsit, por
të dy këto indekse janë ulur më pas. Çmimet e grurit dhe të misrit janë rritur përkatësisht me 17
dhe me 12 përqind, që prej shkurtit, duke reflektuar pjesërisht shqetësimet e tregut në rrethinat e
Ukrainës dhe të Rusisë si dhe për shkak të motit të thatë në Amerikën e Veriut, në Amerikën e
Jugut dhe pak më në Azinë Juglindore.
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4 METODOLOGJIA
Metodologjinë që e kam përdorur në këtë temë është e bazuar në të dhëna sekondare. Shqyrtimi i
literatures është bërë nëpër periudha të ndryshme duke marrë informacione dhe analiza nga
burimet e ndryshme sekondare. Analizat dhe rezultatet e ndikimit në zhvillimin ekonomik të
Institucioneve Ndërkombetare Financiare kryesisht janë marr nga Banka Boterore me të cilën ky
institucion vepron dhe ka një ekspertize të madhe dhe të gjerë. Gjithashtu, jam bazuar edhe ne
hulutmime të tjera sekondare të bëra nga organizata dhe institucione të ndryshme për zvillimin
ekonomik.
Shqyrtimin e literaturës kam bërë nëpër periudha te ndryshme, duke filluar pas luftes së dytë
botërore, institucionet si Banka Botërore që është themeluar të ndihmojne në rindërtimin dhe
zhvillimin pas luftës dhe është zgjeruar nga një institucion i vetëm në një grup të lidhur ngushtë
prej pesë institucioneve të zhvillimit të cilat janë: Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim , Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA), Korporata Ndërkombëtare Financiare
(IFC), Agjencia për Garantimin Shumëpalëshe (MIGA), dhe Qendra Ndërkombëtare për
Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID). Mandati i sotëm i BB-ës është për të
zbutur varfërinë në mbarë botën me kordinim të ngushtë me anëtaret e tjerë të grupit.
Po ashtu Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN-ja) ka luajtur një rol në formësimin e ekonomisë
globale që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. FMN-ja ishte e ngarkuar me mbikqyrjen e
sistemit monetar ndërkombëtar për të siguruar stabilitetin e kursit të këmbimit dhe për të
inkurajuar anëtarët për të eliminuar kufizimet e shkëmbimit që pengojnë tregtinë.
Në mes të përpjekjeve të rehabilitimit dhe rindërtimit të pasluftës në fillim të viteve 1960 ishte
themeluar Banka Aziatike e Zhvillimit (BAZH) dhe vizioni i saj ishte që të jetë një institucion
financiar me karakter aziatik dhe të nxit rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin në rajon. Rezoluta
ishte miratuar në Konferencën e parë ministrore për Bashkëpunimin Ekonomik të Azisë e
mbajtur nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Azinë dhe Lindjen e Largët në
vitin 1963 dhe kanë vendosur që këtë vizion të bëjnë realitet.

22

Të dhënat për ndikimin e IFN në zhvillimin ekonomik jam bazuar në vlerësimet e bëra nga
Banka Botërore. BB-ja ka një bazë të gjerë të programit te saj me iniciativen për vlerësimin e
ndikimit te zhvillimit që të gjenerojë njohuri për efektivitetet e programeve të qeverive. Kjo
iniciativë mbështet agjencionet qeveritare për të adoptuar një kulturë të dëshmive të bazuar në
kohën reale duke hartuar politikat në bazë të vlerësimit të ndikimit rigoroz. Duke i testuar se si
këto politika mund të arrihen të cilat kontribojnë në përmirësimin e performancës së politikave.
Në vitin 2001 programi i quajtur Dinaledi nisur nga qeveria e Afrikes jugore ofroi burimet
sekondare të shkollave për të përmirësuar edukimin e matematikës dhe shkencës. Burimet janë
përdorur për të dhënë mësuesve shtimin e aftësive dhe furnizimin me tekset shkollore dhe
kalkulatorë, ndërsa qëllimi dhe vëzhgimi kanë ardhur nga departamenti i arsimit e cila ka
ndihmuar shkollat të qëndrojnë në rrugën e duhur. Departamenti shtetëror i arsimit ka qenë në
bashkëpunim me Bankën Botërore që nga viti 2008 për të përgjigjur pyetjes: a mundet dhe a ka
kontribuar dukshëm një program i tillë si Dinaledi në këtë axhendë. Rezultatet ishin pozitive
programi Dinaledi kishte bërë një kotribut të rëndësishëm duke zvogluar pabarazitë dhe duke
zgjeruar arsiminin në matamatikë dhe shkencë ne vitet 2005 – 2007. Regjistrimi dhe normat e
kalimit në klasat e larta të shkencës fizike janë rritur si rezultat i programit, çdo vit shkollat
Dinaledi kanë pasur 5 deri 7 përqind me shumë regjistrim se sa në shkollat tjera. Më me rëndësi
programi Dinaledi ka rritur numrin e studentëve duke kaluar provimin për Çertifikatën e lartë të
klasës së lartë të matamatikë s dhe shkencave fizike prej 55 përqind në krahasim me shkollat
tjera.
Gjatë krizës financiare globale në vitin 2008, shumica e vendeve në zhvillim kanë dalë shumë
shpejt prej krizës financiare duke u falenderuar politikave nxitëse, prospekteve më të mira të
rritjes dhe shpërberjen graduale të kushteve financiare globale. Në mënyrë të veçantë humbja e
politikës monetare në

vendet më

të

ardhura të

larta ka kontribuar në

mënyrë

të

konsiderueshme në ringjalljen e fuqishme të hyrave financiare të vendeve në zhvillim në
periudhën pas krizës. Investimet e huaja të drejtëpërdrejta (IHD) kanë qenë komponenti më stabil
i të hyrave të kapitalit. Në Afrikën Nën Saharë, investimet e huaja të drejtëpërdrejta janë rritur
gradualisht në periudhën pas krizës duke arritur 6.5 përqind të GDP së rajonit kohëve të
fundit. Kjo është në kontrast me Azinë Jugore, Lindjen e Mesme dhe Afrikes Veriore ku
investimet direkte të huaja kanë rënë në 1.3 dhe 0.8 përqind të GDP rajonale përkatësisht
gjatë periudhës 2011-2013.
23

Banka Botërore çdo vit përgatit dhe boton raporte të rregullta të zhvillimit duke përfshirë gjithë
regjionet e botës. Në këto raporte BB-ja përdor indikatorë të ndryshem për matjen e rritjes
ekonomike, parashikimet e rrijtes së GDP, zhvillimin e sektorëve të ndryshem si: arsimit,
shëndetësisë, energjisë, transportit etj. Prej këtyre raporteve vlen të përmendet Raporti i
Zhvillimit Botëror dhe Raport i Rregullt Ekonomik, raporte në të cilat bëhen hulumtime dhe
analiza të shumta për situatën ekonomike në botë. Sipas Raportit të Rregullt Ekonomik,
ekonomia në regjinon e Evropës Juglindore (Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Sërbia dhe Ish
Republika Jugosllave e Maqedonisë) u rimëkëmb nga recesioni i vitit 2012, duke u rritur
mesatarisht me 2 përqind në vitin 2013. Secili nga gjashtë shtetet e Evropes Juglindore ka
shënuar nivele pozitive rritje në vitin 2013, me rritje në nivelin 3 përqind ose më lart në Kosovë,
IRJ të Maqedonisë dhe Mal të Zi.
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5 REZULTATET
5.1 Rezulati A flukset e të hyrave të kapitalit në vendet në zhvillim
Në dy dekadat e fundit janë parë ndryshime dramatike në flukset e të hyrave private në vendet në
zhvillim. Këto të hyra kanë rritur ndjeshëm bashkë vlerë absolute dhe pjesë e GDP të
vendeve në zhvillim, dhe ka qenë e karakterizuar me luhatjet të mëdha si përgjigje për
ndryshimin e kushteve financiare dhe ekonomike globale.
Në periudhën pas krizës të hyrat financiare kanë arritur mesataren rreth 6 përqind të GDP në
vendet në zhvillim duke u mbeshtetur historikisht me norma të ulëta të interesit në vendet me
ardhura të larta dhe parashikimeve të forta të zhvilluara ndërmjet rajoneve në zhvillim.
Si rigjenerim në vendet më të ardhura të larta firmat në mes të tërheqjeve graduale të nxitjes
monetare të jashtëzakonshme kushtet globale të mbizotëruara në vitet e më parshme do të
zhvillohen në mënyrë të rëndësishme. Vendet në zhvillim mund të presin në këtë kontekst
kërkesë më të fuqishme për eksportet e tyre si tregëtia globale rifiton shpejtësinë por edhe
duke ngritur normat e interesit dhe fluksin e të hyrave kapitale potencilaisht të dobët.
Që nga vitet 1990 kur është paraqitur një mestare prej 4 përqind te GDP të vendeve në
zhvillim të hyrat e kapitalit privat në vendet në zhvillim janë rritur dukshëm gjatë vitit 2000.
Të hyrat kapitale janë të regjistruara kur ezkiston një transferim i pronësisë së mjeteve financiare
prej një vendi në tjetrin. Kur jorezidentët blejnë prona në një vend transakcioni është e
përcaktuar si e hyrë kapitale për atë vend dhe regjistrohet si këmbim në detyrime të huaja në
balancin e saj të llogarisë financiare. Kur investitorët vendor blejnë prona jashtë vendit atëherë
transakcioni regjistrohet si e hyrë kapitale e dalur. Gjatë viteve të para krizës 2003-2007 të
hyrat u rritën duke arrtiur në më shumë se 12 përqind e GDP së vendeve në zhvillim në vitin
2007 para se të rrezohen në territore negative në vitin 2008 më krizën financiare globale. Ato
pjesërisht u përmirësuan në periudhën pas krizës mesatarisht 6 përqind ndërmjet 2010 dhe 2013
(Figura 1).
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Figura 5. Të hyrat kapitale private në shtetet në zhvillim
Për pjesën më të madhe të hyrat e fuqishme kapitale në vendet në zhvillim kanë kontribuar në
norma më të larta të investimeve dhe kanë lehtësuar thellimin e kapitalit dhe transferimin
teknologjik, e cila ka pasur ndikim në potencialin e rritjes dhe nivelet e zhvillimit (Banka
Botërore, 2010). Në shumicën e rasteve rritja në flukset e të hyrave të kapitalit privat gjatë
viteve të para krizës nuk ka shkaktuar pabarazi tepër të madhe të llogarisë aktuale në vendet në
zhvillim.
Zhvillimet në Evropën qendrore kanë qenë përjashtim i dukshëm. Të hyrat masive të kredive
ndërmjet kufijve (duke paraqitur 6 përqind të GDP rajonale në periudhë n 2003 – 2007, shiko
figurën 2), kreditë të drejtuara dhe flluskat e cmimit të pronave në periudhën para krizëz, duke
kontribuar në lulëzimin e konsumit privat, duke rritur llogarinë aktuale të deficiteve dhe
problemet e borxheve të njëjta me ato të vëzhguara në vendet me të ardhura të larta në të
njëjtën kohë. Si rezultat ndryshe nga rajone të tjera në zhvillim Evropa ka kaluar nëpër një
periudhë të vazhduar të ristrukturimit dhe sistemit financiar të ngjashëm me ate të vendeve
me të ardhura të larta.
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Figura 6. Të Hyrat kapitale private në shtete në zhvillim sipas regjionit dhe llojit

Megjithëse rritja në të hyrat financiare në vendet në zhvillim investimet e jodrejtpërdejta dhe
mundësitë e rritjes në kohërat normale gjithashtu, ka përforcuar përhapjen e goditjes globale
financiare si u ilistrua gjatë viteve 2008 -2009 të krizës financiare kur të hyrat financiare në
vendet në zhvillim kanë rënë menjëherë për 1 përqind.
Shumica e vendeve në

zhvillim kanë dalë

shumë shpejt prej krizës financiare duke u

falenderuar politikave nxitëse, prospekteve më të mira të rrijes (të pasqyruara në klasifikimet e
kredive të tyre, shiko në figurën 3) dhe shpërberjen graduale të kushteve financiare globale. Në
mënyrë të veçantë humbja e politikës monetare në vendet më të ardhura të larta ka
kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në ringjalljen e fuqishme të hyrave financiare të
vendeve në zhvillim në periudhën pas krizës (me kulminacion me 8.5 përqind e GDP së tyre të
kombinuar nga mesi i vitit 2011).
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Figura 7. Klasifikimi i investoreve institucional për shtetet në zhvillim (relative në SHBA dhe
EU)
Investimet e huaja të drejtëpërdrejta (IHD) kanë qenë komponenti më stabil i të hyrave të
kapitalit. Në Afrikën Nën Saharë, investimet e huaja të drejtëpërdrejta janë rritur gradualisht në
periudhën pas krizës duke arritur 6.5 përqind të GDP së rajonit kohë ve të fundit. Kjo është në
kontrast me Azinë Jugore, Lindjen e Mesme dhe Afrikes Veriore ku investimet direkte të huaja
kanë rënë (në 1.3 dhe 0.8 përqind të GDP rajonale përkatësisht) gjatë periudhës 2011-2013.
Gjatë dy viteve të fundit të hyrat e kapitalit janë stabilizuar rreth 4.5 përqind të GDP-së vendeve
në zhvillim. Ngadalësimi ishtë gjithashtu i lidhur me rezervat e ndejura ndërkombëtare duke
ngritur daljet e të hyrave të kapitalit dhe keqësimin e llogarive aktuale të balancit në disa
vende dhe rajone, kështu që duke rritur ekpsozimin e tyre drejt ndryshimeve të kushteve të
jashtme.
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5.2 Rezultati B ndikimi në sektorin e arsimit (Banka Botërore)
Inciativa për vlerësimin e ndikimit të zhvillimit është një bazë e gjerë e programit të Bankës
Botërore që të gjenerojë njohuri për efektivitetet e programeve të qeverive. Kjo iniciativë
mbështet agjencionet qeveritare për të adoptuar një kulturë të dëshmive të bazuar në kohën
reale duke hartuar politikat në bazë të vlerësimit të ndikimit rigoroz. Duke i testuar se si këto
politika mund të arrihen të cilat kontribojnë në përmirësimin e performancës së politikave.
IVNZH (The Development Impact Evaluation Initiative) bashkë punon me 300 agjencione në 72
shtete që të gjenerojë njohuri, të përmirësojë cilësinë e operacioneve dhe të fuqizojë
kapacitetin e vendeve për hartimin e politikave të bazuar në dëshmi.
Fuqizimi i arsimit të mesëm në matematikë dhe shkëncë paraqet një sfidë të vecantë për
Afrikën jugore. Pak studentë studiojnë matematikën dhe shkëncën dhe disa ende kalojnë
provimet e nevojshme për të pasur çertifikatën që të kualifikohen për pranimin në universitet në
fushat teknike si inxhinjeria, kontabiliteti dhe shkenca. Në vitin 2004 në ish shkollat Afrikane
Bantustan vetëm 2 përqind e studentëve janë regjistruar në klasat e larta të shkences fizike
krahasuar me 14 përqind në shtëpitë e mbledhjeve në shkollat e mëparshme. Vetëm 43 përqind
kanë kaluar në shkollat Bantustan në krahasim me 86 përqind në shkollat e shtëpive të
mbledhjeve. Sidoqoftë, profesionalistët me këto aftësi janë në kërkesë të madhe dhe në rritje në
tregun e punës. Prandaj detyra për zgjerimin e çasjes së rinisë në profesionet teknike, veçanërisht
për rininë e pafavorshme ka një rëndë si e madhe për qeverinë e Afrikës Jugore.
Programi Dinaledi nisur nga qeveria e Afrikës jugore në vitin 2001 ofron burimet sekondare të
shkollave për të përmirësuar edukimin e matematikës dhe shkencës bazuar në nevojën duke u
përpjekur të mbyllin zbrastirë n e burimeve historike ndërmjet ish shkollave të Bantustanit dhe
shkollat e shtëpive të mbledhjeve. Burimet janë përdorur për të dhënë mësuesve shtimin e
aftësive dhe furnizimin me tekset shkollore dhe kalkulatorë, ndërsa qëllimi dhe vëzhgimi kanë
ardhur nga departamenti i arsimit e cila ka ndihmuar shkollat të qëndrojnë në rrugën e duhur.
Departamenti shtetëror i arsimit ka qenë në bashkëpunim me Bankën Botërore që nga viti
2008 për të përgjigjur pyetjes: a mundet dhe a ka kontribuar dukshëm një program i tillë si
Dinaledi në këtë axhendë. Ekipi ka grumbulluar rezultatet e testeve, infrastrukturën dhe të
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dhënat e programit për të kuptuar vlerësimin e programit dhe të zhvilloj strategjinë e zhvillimit
që të vlerësoj ndikmin e tij.
Rezultatet kanë qenë pozitive programi Dinaledi ka bërë një kotribut të rëndësishëm duke
zvogluar pabarazitë dhe duke zgjeruar arsiminin në matamatikë dhe shkencë ne vitet 2005 –
2007. Regjistrimi dhe normat e kalimit në klasat e larta të shkencës fizike janë rritur si rezultat i
programit, çdo vit shkollat Dinaledi kanë pasur 5 deri 7 përqind me shumë regjistrim se sa në
shkollat kontrolluese. Më me rëndësi programi Dinaledi ka rritur numrin e studentëve duke
kaluar provimin për Çertifikatën e lartë të klasës së lartë të matamatikës dhe shkencave fizike
prej 55 përqind në krahasim me shkollat kontrolluese. Programi Dinaledi ka qenë shumë efektiv
në shkolla me nevojë të madhe dhe ka rritur regjistrimet dhe normat e kalimit në matematikë dhe
shkencë.

Figura 8. Krahasimet ndërmjet shkollave
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6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Ekonomia botërore ka pësuar transformim në disa aspekte të rëndësishme. Dy transformimet
fundamentale kanë ndodhur në rolin e institucioneve financiare ndërkombëtare (IFN), të cilat të
dyja janë të një rëndësie të lartë për arkitekturën globale financiare. Këto ndryshime janë: Së
pari, globalizimi ka përparuar shumë gjatë çerek shekullit të mëparshëm. Kjo nënkupton se
tregtia e jashtme dhe kapitalit privat tani luajnë një rol shumë më të madh në zhvillimin
ekonomik se kurrë më parë. Së dyti, performanca e dobët e modeleve statistikore të zhvillimit
shumë të kërkuara në të kaluarën, çoi në një rishqyrtim të rolit të shtetit, nga ana e së cilës e
motivoi një zhvendosje të fortë drejt qasjeve private dhe në bazë të tregut. Si rezultat i këtyre
transformimeve, sektori privat dhe financat ndërkombëtare private janë bërë agjentët kryesor të
zhvillimit ekonomik.
Pavarësisht nga kufizimet sipas të cilit në mënyrë të pashmangshme IFN veprojnë, megjithatë ka
arsye të mirë pse sektori privat shpesh do të ketë një interes që të bëhen së bashku me ta. IFN
sjellin një numër të fortë partneriteteve të tilla. Së pari, ata janë të pajisur me një strukturë të
kapitalit që i ndihmon ata për të absorbuar shumë rreziqe që lidhen me marrjen e rolit në
ambiente me rreziqe të larta. Së dyti është marrëdhënia që ata kanë me qeveritë në vendet në
zhvillim që mundëson atyre për të zvogëluar rreziqet politike për një projekt në mënyrë të tillë të
cilat bankat komerciale nuk mund të bëjnë. Gjithashtu kjo marrëdhënie do të thotë se një qeveri
shpesh më shumë do të ketë besim në një projekt nëse një IFN e cila ka detyrë për të mbrojtur
interesat e anëtarëve të saj - është duke vepruar me një partner privat. Fuqinë e tretë që IFN kanë
është njohja dhe përvoja e tyre në këto regjione. Së fundi, kjo përvojë dhe qasja e tyre në
asistencë teknike do të thotë se ata mund të lehtësojnë rreziqet që janë të përfshirë në zhvillimin
e projektit. Pa mbështetjen e zhvillimit të projektit të institucioneve financiare ndërkombëtare,
shumë projekte kurrë nuk do të largohen nga vendi.
Megjithatë, këto institucione vazhdojnë të luajnë rol të rëndësishëm në formësimin e strukturave
ekonomike, financiare, dhe politike të botës të cilët kanë prejardhje nga të dy teoritë e zhvillimit
të modernizimit dhe varshmërisë. Duke marr në konsideratë rolin e rëndësishëm që luan Banka
Botërore duke financuar që të dy projektet e zhvillimit afatshkurtër dhe afatgjatë, veçanërisht në
vendet në zhvillim, dispozitën e fondeve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për të mbështetur
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dokumentet e strategjisë së uljes së varfërisë dhe Programet e strukturave të përshtatshme,
rolin e Kombeve të Bashkuara në Parandalimin e Konfliktit, paqeruajtes, paqes, dhe në ndihmën
humanitare, dhe rolin e Organizatës Botërore të Tregtisë si rregullues i tregtisë ndërkombëtare
dhe stabilizimin çmimeve të mallrave botërore, me maturi duhet të mendojmë që këto teori nga
të cilat këto struktura janë zhvilluar ende sot janë të lidhura në të gjitha sferat e jetës dhe dhe
kështu mbesin si shtylla kurrizore e zhvillimit.
Sfidat globale/globalizimi të identifikuara si në vijim: ndryshimi i klimës, varfëria ekstreme dhe
pabarazia, kriza fianciare dhe ekonomike, kriza e ushqimit, mungesa e ujit, sigurimi i energjisë,
shpërngulja, rritja e popullsisë

dhe zhvendosja demografike, urbanizimi dhe pandemitë

shëndetësore dhe sëmundjet infektive do të ndikojnë në IFN duke dhënë formë jo vëtëm
kontributin e transferit financiar gjithashtu duke dhënë

formë

axhendës së

zhvillimit

ndërkombëtar.
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